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ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ЎҚУВЧИЛАРДА ТАДБИРКОРЛИК
КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАЖРИБАСИ
Артикова Муҳайё Ботиралиевна
Андижон давлат университети мустақил изланувчиси
Аннотация: Ушбу мақолада ривожланган давлатларда ўқувчиларда бизнес
кўникмаларини ривожлантириш, “карьера учун таълим” концепцияси дастурлари
асосида замонавий корхона ва муассасалар ходимлари учун зарур касбий билим, кўникма ва
малакаларни босқичма-босқич шакллантириб бориш, шунингдек АҚШ, Япония, Буюк
Британия, Франция каби давлатларда ўқувчиларни бизнес оламига олиб кириш орқали
уларда амалий кўникма ва ташаббускорлик сифатларини шакллантириш, ижодкорлик
қобилиятларини ривожлантириш ҳамда мустақил ўз бизнес фаолиятини йўлга қўйиш
борасидаги тажрибалари хусусида фикр юритилади.
Таянч сўз ва иборалар: хорижий тажриба, мактаб, оила, иқтисодий билим,
тадбиркорлик, ўқувчи, ишбилармонлик сифатлари, концепция, каръера, бизнес, корхона,
компания, ишлаб чиқариш, корпорация, тижорий фаолият.
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У УЧЕНИКОВ ЗА
РУБЕЖОМ
Артикова Мухайё Ботиралиевна
Независимый исследователь Андижанского государственного университета
Аннотация: В данной статье рассматривается опыт развития бизнесных навыков
учащихся в развитых странах, поэтапного формирования необходимых профессиональных
знаний, умений и навыков для работников современных предприятий и учреждений на
основе программ концепции “образование для карьеры”, а также формирования в таких
странах, как США, Япония, Великобритания, Франция, формирование в них
практических навыков и инициативных качеств, развитие творческих способностей и
налаживание самостоятельной предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: зарубежный опыт, школа, семья, экономические знания,
предпринимательство, ученик, деловые качества, концепция, карьера, бизнес,
предприятие, компания, карьера, производство, корпорация, коммерческая деятельность.
EXPERIENCE IN DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN FOREIGN
COUNTRIES
Artikova Muhayo Botiralievna
Independent researcher of Andijan State University
Abstract: This article discusses the development of business skills in schoolchildren in
developed countries, and the gradual formation of the professional knowledge, skills and abilities
required for employees of modern businesses and institutions based on the concept of 'career
education'. It also reflects on students' practical skills and leadership skills, developing their
creative skills and developing their own businesses by bringing students into the business world in
the United States, Japan, the United Kingdom and France.
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corporation, business.

Ҳозирги вақтда мактаб ва оила олдида турган асосий вазифа нафақат таълим
бериш, балки ўқувчи шахсини шакллантириш, мақсадли касбга йўналтириш ҳамда
ҳаётий фаолиятга тайёрлашдан иборат бўлмоғи лозим. Мактаб ўқув режалари ва
уларни амалга ошириш шакллари академик тавсифга эга эмас, бу эса таълимтарбия мазмунини кўпроқ реал ҳаёт билан алоқадор бўлишини тақозо этади.
Бунинг учун мактаб ва оила ҳамкорлигига алоҳида ёндашув талаб этилмоқда. Шу
сабабли ривожланган давлатлардаги ўқувчиларни тадбиркорликка ўргатиш, уларда
ишбилармонлик сифатларини шакллантиришга йўналтирилган тажрибаларини
таҳлил этиш ва миллий тарбия тизимига жорий этиш алоҳида аҳамият касб этади
[3].
Бугунги кунда АҚШда “Карьера учун таълим” концепцияси етакчи ўрин
эгалламоқда. Мазкур концепция умумий ўрта таълимдаги барча курслар
мазмунини мажмуавийлик тамойили асосида ташкил этиш ва ўқувчиларни кенг
тармоқли, умуммеҳнат ва политехник тайёргарликдан ўтказишни кўзда тутади.
“Карьера учун таълим” концепцияси дастурлари асосида замонавий корхона ва
муассасалар ходимлари учун зарур касбий билим, кўникма ва малакалар ҳамда
шахсий сифатларни босқичма-босқич шакллантириб бориш мақсади ётади. Янги
меҳнат шароитларига мослашувчан билим, кўникма ва малакаларни мустақил
эгаллашга йўналтирилган педагогик технологияларга асосий эътибор қаратилади.
Ўтган асрнинг 90 йилларидаёқ мактаб ва ишлаб чиқариш ўртасида алоқаларни кенг
йўлга қўйиш масаласи қўйилган эди. Мактаб реал воқеликка эътибор қаратиб,
маҳаллий ҳокимият, ижтимоий институтлар билан алоқаларни йўлга қўйишга катта
эътибор қаратади, ўқувчиларни мақсадли касбга йўналтиришни амалга оширади
[9].
АҚШда “Junior Achievement Inc” нотижорат ташкилоти томонидан
ўқувчиларни тадбиркорликка тайёрлаш, мустақил бизнес соҳасини танлашга
йўналтириш мақсадида дастур ишлаб чиқилган ва амалиётга кенг татбиқ этилган.
АҚШда миллий ҳудудий марказлар тизими орқали “Junior Achievement” дастурида
умумтаълим мактабларининг 4 млн. дан ортиқ ўқувчиси иштирок этади. Дунёнинг
112 та давлатидан мазкур дастур доирасида қарийб 2 миллиондан ортиқ ўқувчи
қамраб олинган.
“Junior Achievement” дастури ҳар бир ўқувчини тадбиркорлик билан
шуғулланишнинг фундаментал асосларини эгаллаши, тадбиркорлик фаолиятига
доир амалий кўникмаларни ўзлаштиришига эътибор қаратади. Шунингдек, дастур
доирасида ўқувчилар мактабни тугатгач, корхона ходимларига айланиши, меҳнат
бозоридаги рақобат билан тўқнашиши, тадбиркор бўлиш имкониятини қўлга
киритишга йўналтирилади. Шуни алоҳида қайд этиб ўтиш лозимки, АҚШда “Junior
Achievement” дастурини амалга оширишда 76 минг кўнгиллилар ёрдам беради.
Улар мактабларга келишади ва ўзининг бизнес юритиш фаолиятига доир ўқув
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материаллари билан ўртоқлашишади. Кўнгиллилар таркибига корхоналарнинг
мутахассислари, тадбиркорлар, ота-оналар, талабалар ва нафақахўрлар киради.
Шунинг учун уларнинг иш вақти ойига 10 соатдан ошмайди. Бу “Junior Achievement”
тизимининг муҳим таълимий ресурсларидан биридир [2].
Мазкур дастурнинг муҳимлиги жамият томонидан юқори баҳоланиб, “Junior
Achievement Incorporated” (турли хайрия, инвестицион фондларни ўз ичига олувчи
АҚШдаги 200 дан ортиқ корпорациялар) миллий штаб-квартирасининг ҳомийлари
сонининг кўплиги ҳам буни тасдиқлайди.
“Formative Evaluation” Америка ассосацияси томонидан ўтказилган таълим
соҳасидаги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, “Junior Achievement” дастури
битирувчилари тенгдошларига қараганда тадбиркорликни ташкил этиш
тамойилларини кўпроқ тушуниши ва тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга
етарлича тайёргарликка эгалиги билан ажралиб туради.
“Мактаб компанияси” (Student Company) АҚШда юқори синф ўқувчилари
учун дастлабки ва асосий дастур саналади. “Мактаб компанияси” фаолиятидаги
иштироклари ҳисобига ҳар йили миллионлаб ўқувчилар бизнес ва шахсий ҳисоб
юритишни ўрганишади. Ўқувчилар кредит карталаридан фойдаланишни
ўрганишади, реклама ва тижорий фаолият кўникмаларини эгаллашади, кичик
корхонани бошқаришни ўзлаштиришади. Мактаб компанияси ўқувчиларда
ташаббускорлик, коммуникабеллик, мустақиллик ва масъулиятлилик сифатларини
шакллантиради. Ўқувчилар катта муваффақиятларга эришган инвесторлар ва
тадбиркордан “Ўз бизнесимни бошлаш учун мендан нима талаб этилади?”, “Фонд
биржа воситаларидан қандай фойдаланиш мумкин?”, “Бугунги кунда бизнесменда
қандай шахсий сифатлар бўлиши зарур?” каби кўплаб саволларга жавоб олишади.
АҚШда мактаб компаниясини ривожлантириш ва ўқувчиларда тадбиркорлик
ғояларини шакллантириш мақсадида “Young money magazine” журнали ташкил
этилган. Журнал муҳаррири T.Romer томонидан қуйидаги фикрлар баён этилган:
“Биз таълим хизматлари бозорига бугунги ёшлар учун муҳим материалларни
етказиш учун шарт-шароитлар яратамиз. Тадбиркорлик таълимига юқори
даражадаги қизиқиш мавжудлиги сабабли бугун кўплаб ёшлар пулни бошқариш
соҳасини ўзлаштиришга эришишмоқда. Ўқувчилар ишлаб пул топиш, инвестиция
олиш ва пулни мақсадли сарфлаш учун нима қилиш кераклигини билишга
қизиқишади. Мактаб компаниясининг асосий мақсадларидан бири ёшларда
иқтисодий фаолиятга қизиқишни шакллантиришдир” [8].
Японияда тадбиркорлар ва мактаб ўртасидаги муносабатлар қатор ўзига
хосликларга эга. Япон ишлаб чиқариши ва саноатининг катта муваффақиятларга
эришиши,
шубҳасиз
мактаб
билан
самарали
алоқаларнинг
йўлга
қўйилганлигидадир. Европа давлатларидан фарқли равишда Япония ўқувчиларда
тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришда миллий тажрибага асосий
эътиборни қаратади. Япония мактаблари учун академик билим бериш анъанаси хос
бўлиб, умумтаълим билан касбий тайёргарлик уйғунликда амалга оширилади.
Давлат сектори ва йирик фирмаларда тўпланган тажрибалар шундан далолат
берадики, япон ишчи-ҳизматчилари иш жараёнидаги тайёр билим ва
кўникмаларни ўзлаштиришга қараганда ўз салоҳиятини янги билимларни
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ўзлаштириш ҳисобига ривожлантиришга кўпроқ қизиқиш билдиришади. Шунга
қарамасдан, Японияда кўплаб хусусий мактабларда ўқувчиларга бизнес асослари ва
тадбиркорлик амалиётини ўргатиш мақсадида янгидан-янги таълимий дастурлар
ишлаб чиқилади. Мактаб раҳбарияти бундай янгиликлар киритиш сабабларини
болалар ва уларнинг ота-оналарининг катта қизиқиши билан изоҳлашади.
Буюк Британияда тадбиркорлик таълимига мактабдаги тайёргарликнинг
муҳим таркибий қисми сифатида қаралади. Ҳозирги вақтда мустақил курс сифатида
Буюк Британияда иқтисодиёт 21% мактабларда ўқитилади. Педагогларнинг
фикрича, замонавий жамиятнинг иқтисодий жиҳатларини англаш барча ёшдаги
ўқувчилар учун муҳим аҳамиятга эга. Бироқ мазкур соҳада тизимли ишларни
амалга ошириш учун ўқув материалларининг етишмаслиги ва ўқитувчиларнинг
етарлича тайёргарликка эга эмасликлари халақит қилади [6].
Буюк Британия мактабларидаги муҳим тенденциялардан бири умумтаълимда
амалий циклдаги фанларни ўзлаштиришга алоҳида эътибор қаратилганлигидир. Бу
ҳолат бугунги кундаги иқтисодий талаблар ва ўқувчиларни юксак техник тараққий
этган жамият ҳаётига тайёрлаш билан изоҳланади. Мазкур тенденция британия
мактаблари ўқув режаларида яққол ўз аксини топган. Жумладан, мактаб ўқув
режасида турли амалий курслар мавжуд: “Инженерлик иши назарияси ва
амалиёти”, “Транспорт моторларини ўрганиш”, “Фотография”, “Киносъёмка”,
“Коммерция”, “Бизнес”, “Стенография” ва бошқалар.
Мактаб таълимида асосий эътибор ўқувчиларнинг кичик ишлаб чиқариш
корхоналарига жалб этишга қаратилади. Мазкур кичик ишлаб чиқариш
корхоналари ўқувчиларни бизнес оламига олиб кириш орқали уларда амалий
кўникма ва шахсий сифатларни ривожлантириш, ташаббускорлик ва ижодкорлик
қобилиятларини очилишини таъминлайди, уларда мустақил ўз-ўзини иш билан
таъминлаш имконияти мавжудлигига ишончни қарор топтиради ва касбга
йўналтиришга ёрдам беради.
Амалиётда тадбиркорлик таълими иккита мақсадни кўзда тутади:
1. Тадбиркорда
мақсадга
йўналтирилган
шахсий
сифатларни
(ташаббускорлик, мустақиллик, ижодкорлик, коммуникабеллик, таваккалчилик ва
бошқалар) шакллантириш.
2. Кичик корхоналар лойиҳасини ташкил этиш ҳамда амалга ошириш
кўникма ва малакаларини ривожлантириш [4].
Буюк Британия мактабларида тадбиркорлик таълимини жорий этишнинг
тўрт модели ишлаб чиқилган: фаолиятга йўналтирилган; ўқув фани сифатида,
модулли ёндашув, умумтаълимий ёндашув [3].
Ўқув жараёни доирасида умумтаълим мактабларида ўқишнинг учинчи ва
тўртинчи босқичида ўқувчиларни ўқитиш учун кичик ишлаб чиқариш
корхоналарни ташкил этишдан мажбурий фойдаланиш таклиф этилади.
Британиялик педагогларнинг фикрича, тадбикорлик таълимини амалга ошириш
учун қуйидаги тарзда таълимга нисбатан ёндашувни ўзгартириш зарур:
1) ўқитувчи–бу эксперт эмас, ўртоқ ва ёрдамчи;
2) ўқитувчилар меҳнат фаолиятининг фаол иштирокчиси;
3) ўқувчилар ўртасидаги ўзаро муносабатлар учун мусобақа эмас, ҳамкорлик
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руҳи хос бўлиши лозим;
4) фаолият индивидуал эмас, кичик гуруҳларда амалга оширилади;
5) мазмунга (нимани билиш) эмас, жараёнга (қандай ўрганиш) эътибор
қаратилиши керак;
6) дарслар мослашувчан тарзда ташкил этилиши, мавзулар муҳокама
орқали танланиши зарур;
7) оламга нисбатан турфа хилликни таркиб топтириш зарур (“бу тўғри, бу
эса нотўғри” қоидаси қабул қилинмайди);
8) назарияни амалиётга татбиқ этиш учун ўқувчиларнинг эркин
ҳаракатланишига имкон бериш лозим.
“Тадбиркорлик таълими” тушунчаси биринчи марта британиялик педагог
Жонсон томонидан ўқувчиларда тадбиркорлик фаолияти учун зарур касбий
сифатларни ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш соҳасида билим ва
кўникмаларни таркиб топтириш нуқтаи назаридан қўлланилган [5].
Тадбиркорлик таълими консорциумининг ҳисоблашича, тадбиркорлик
таълими тадбиркор сифатида шакллантириш учун индивидда масъулиятни,
ташаббускорликни таркиб топтириш мақсадида кишиларни, айниқса, ёшларни
махсус тайёрлашни кўзда тутади. У ўзида индивиднинг тадбиркорлик
кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам кўрсатиш учун таълимий муҳитни
структуралаштириш ва қўллаб-қувватлаш воситаларидан фойдаланишни ўз ичига
олади. Бизнесни анъанавий ўқитишдан фарқли равишда менежмент техникасига
эмас, инновация, ижодкорлик ва рискни баҳолашга катта эътибор қаратади.
Буюк Британия мактаблари фаолияти таҳлили шундан гувоҳлик берадики,
ўқувчиларни тадбиркорликка тайёрлаш ўқув-тарбия жараёнининг муҳим таркибий
қисми ҳисобланади, давлат миқёсида ёшларни мустақил ҳаёт ва фаолиятга
тайёрлаш тизимининг мажбурий элементини ўзида акс эттиради.
Барча ривожланган давлатлар сингари Францияда ҳам мактабга бўлажак
фуқаро, миллий иқтисодий кадрларни шакллантириб берадиган ижтимоий
институт сифатидаги қараш кенг тарқалган. Францияда мактаб таълимини
модернизациялаш йўлини белгилаб олиш жаҳон бозоридаги рақобатнинг
кучайиши шароитида илмий-техник инқилоб ва глобаллашувнинг таъсирида юзага
келган. Таълим сифатини ошириш, шу жумладан ўқувчиларни тадбиркорликка
тайёрлаш тизимини яхшилаш давлат органлари қарорлари, олимларнинг
тадқиқотлари, жамоатчилик чиқишларида алоҳида кўрсатиб ўтилади. Шунингдек,
бугунги кун таълими нафақат иқтисодиёт, техника, ижтимоий муносабатларнинг
ривожланишининг замонавий босқичини ўзида акс эттириши, XXI асрдаги илмийтехник ривожланишнинг истиқболли даражасига мос бўлиши зарур. Сифатли
иқтисодий таълимни амалга ошириш зарурати 1985 йилда Францияда қабул
қилинган “Келажак таълими” деб номланган ҳукумат дастурида алоҳида қайд этиб
ўтилган.
Францияда кичик мактаб ёшидаёқ болаларни иқтисодий билимлар билан
мақсадга йўналтирилган тарзда таништириб борилади, замонавий ишлаб чиқариш
ва асосий касблар ҳақида умумий тушунчалар бериб борилади. Меҳнат
стажировкаси жараёни, дастури ва ўтказиш жойи ота-оналар билан келишилади,
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француз ўқувчилари оилавий даромадга наф келтирадиган пул мукофоти олишади.
Ўқувчиларни тадбиркорлик фаолиятига тайёрлашда сифатли мутахассислар
тайёрлашдан бевосита манфаатдор компания ва корхоналар фаол иштирок
этишади. Лицейнинг иккинчи синфидан (умумий ўрта таълимнинг 10-синфи)
ўқувчилар ижтимоий-иқтисодий йўналишдаги гуруҳларда ўқиш истагини
билдириши мумкин. XX асрнинг 80-йилларида Францияда ва Европанинг бир қанча
давлатларида умумий ўрта таълим, касбий-меҳнат таълими ва касбга йўналтириш
жараёнида тадбиркорлик фаолиятига жадал тайёрлаш “Каръерага тайёрлаш
мақсадида таълим” концепцияси ишлаб чиқилган. Мазкур дастур мактаб ва ишлаб
чиқариш ўртасидаги алоқаларни ривожлантириш мақсадида ишлаб чиқилган [1].
Европанинг бошқа давлатларида ҳам ўқувчиларга иқтисодий билим асослари
ва тадбиркорликни ўқитиш дастурлари кенг жорий этилган. 2000 йилдан Европа
Иттифоқи раҳбарлигида ҳар йили 30 та давлат, шу жумладан, Россия, Латвия,
Эстония ва Украина каби мамлакатлар ўқув-ишлаб чиқариш бирлашмалари
ўқувчиларининг умумевропа ярмаркаси ўтказилади [7]. Ярмарка давомида
ўқувчилар ўз товарларини сотишади, ўзларининг таълим тизими ютуқларини
намойиш этишади. Ўқув-ишлаб чиқариш ярмаркалари Европанинг турли
давлатларида йил давомида бир неча маротаба ташкил этилади. Бу эса, “Европа ёш
тадбиркорлари Ассосациясиси” давлатларо ҳаракатининг кенг тарқалганидан
далолат беради.
Мазкур тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда, республикамизда мактаб ва оила
ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.
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